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ABSTRAKT

Vlerësimi i ndikimit të strategjive të mundshme mbi përformancen e kompanive është qëllimi
i këtij studimi. Me përpjekjen për të marrë përgjigje sa më reale për këtë marrëdhënie, janë
kontrolluar 4 hiptoeza. Kontributi në shkencë, ky punim do ta sjellë me rastin e
rekomandimeve që do të jap në këtë studim lidhur me metodat më adekuate që duhet të
përdoren nga bizneset dhe gjetjen e principeve më të përshtatshme që ngritin nivelin e
shfrytëzimit efikas, efektiv të strategjive për ngritjen dhe maksimizimin e fitimit të
kompanisë.

Qëllimi i menaxhimit strategjik në sektorin privat dhe publik ka një rol të vecant si në
përmirësimin e kompanive, po ashtu edhe në percaktimin e një plani afatgjatë se ku do të
mbërrijë kompania në një kohë të caktuar në të ardhmen.

Menaxhimi strategjik shkurt është procesi i specifikimit të vizionit dhe objektivave të
biznesit, duke zhvilluar politika dhe plane te cilat jan hartuar per të arritur objektivat dhe më
pas shpërndarjen e burimeve për të zbatuar politikat dhe planet, projektet dhe programet.

Ky studim përfshin analizen e bërë në kompaninë Liftkos Sh.p.k por qe prekë edhe gjith ën
e industrisë së ashensorëve. Për plotësimin e këtij pyetësori jan intervistuar drejtori si dhe të
gjithë punonjësit e kompanisë. Faktorët e brendshëm jan strategji të përdorura për zhvillimin
e kompanisë në tregun ku vepron. Këto strategji të përdorura mund të ndryshojne gjatë kohës
së operimit në treg.

Rezultatet e këtij studimi ndihmojne në zhvillimin e kompanisë, zhvillimin e produkteve të
reja në treg, zhvillimin për internacionalizmin e kompanis në luftën kundër konkurrences në
Kosovë
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1. HYRJE

Studimi synon të nxerrë në pah rëndësinë dhe ndikimin e menaxhimit strategjik, përdorimin
e tij dhe benefitet që kan bizneset në gjetjen e strategjisë së përshtatshme dhe adekuate për të
mbijetuar dhe krijuar avantazh në tregun kosovar. Për më teper studimi ofron detaje rreth dhe
mbi vlerat e shumta që mund të krijohen duke përdorur menaxhimin strategjik për të bërë
gjërat në mënyrë më të mirë se konkurrenca, që eshte edhe synimi batë i përdorimit të
menaxhimit strategjik.
Procesi i menaxhimit strategjik ka të beje me marrjen e vendimeve rreth te ardhmes se
organizatës dhe zbatimit te këtyre vendimeve. Menaxhimi strategjik është procesi i
specifikimit të vizionit dhe objektivave të biznesit, duke zhvilluar politika dhe plane, shpesh
në terma projektesh dhe programesh, të cilat janë hartuar për të arritur këto objektiva dhe më
pas shpërndarjen e burimeve për të zbatuar politikat dhe planet, projektet dhe programet.
Menaxhimi strategjik është një kombinim i tre proceseve kryesore, të cilat janë:
•
•
•

Ndërtimi i Strategjisë
Implementimi i Strategjisë
Vlerësimi i Strategjisë

1.1 Ndërtimi i Strategjisë

Performimi i analizës së situatës nisur nga vlerësimi i vetë kompanisë dhe analizimi i
konkurrentëve: njëkohësisht e brendshme dhe e jashtme, për mjedisin e ngushtë dhe të gjerë
të biznesit. Kjo analizë e plotë dhe tërësore, përcakton edhe objektivat. Këto objektiva
duhet të vendosen të përcaktuar në kufij kohorë, disa janë afatshkurtër, të tjerë janë afatgjatë.
Një strategji e tillë përfshin bashkimin e qasjeve vizionare (panorama në terma afatgjatë e
një të ardhmeje të mundshme), qëndrimeve mbi misionin e kompanisë (roli që një organizatë
i jep vetes në shoqëri), objektivave të përgjithshme të kompanisë (financiare dhe strategjike),
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objektivave strategjike të njësisë së biznesit dhe objektivat taktike. Në dritën e kësaj analize
të situatës ku gjendet një kompani, objektivat e vendosur duhet të përkufizojnë një plan
strategjik. Ky plan gjeneron detajet se si do të arrihen objektivat e vendosur.

1.2 Implementimi i Strategjisë

Shpërndarjen dhe menaxhimin e burimeve të mjaftueshme (financiare, të personelit,
mbështetjen operacionale, kohën, mbështetjen teknologjike). Vendosja e një zinxhiri
komandimi ose ndonjë strukturë alternative, dhe transferimin e përgjegjësive për detyra ose
procese të veçanta, individëve ose grupeve të veçanta. Implementimi i strategjisë po ashtu
përfshin edhe menaxhimin e të gjithë procesit.

1.3 Vlerësimi i Strategjisë

Matja e efektivitetit të një strategjie për organizimin, është shumë e rëndësishme për të
deduktuar në një analizë SWOT, e cila zbulon pikat e forta, dobësitë, mundësitë dhe
kërcënimet, njëherazi të brendshme dhe të jashtme të kompanisë në fjalë.

Punimi i paraqitur si disertacion i programit bachelor është fokusuar në fushën e menaxhimit
të strategjive për kompanitë e ashensorëve ne Republiken e Kosovës me rast të studimit për
Fabriken Liftkos Sh.p.k. Shtyrja drejtë këtij punimi lidhet me një sërë transformimesh ose
më mire të themi diversifikime brenda kompanive me qëllim të shërbimit sa më të mire dhe
ideal për klientët e kësaj fushe që prek një shumë të konsiderueshme të qytetarëve të
Republikes së Kosoves e vecanërisht ata qe jetojnë ne apartamente.

Qëllimi i këtij punimi është që duke pasur parasysh ndryshimet që kanë nodhur nga viti 2007
e deri më tani të nxjerrim një model i cili do të ishte i duhur dhe profitabil si për klientet po
ashtu edhe për kompaninë e cila e implementon këtë model. Për realizimin e këtij punimi
është përdorur një metodologji që konsiston në një kombinim të të dhënave primare me ato
sekondare. Të dhënat sekondare janë rezultat i rishikimit të një literature të gjerë mbi
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menaxhimin e strategjive, e cila ka shërbyer për ndërtimin e hipotezave dhe modelit teorik të
paraqitur dhe të testuar në këtë punim.
Kërkimi primar është mbështetur në të dhënat e mbledhura nëpërmjet pyetësorit i cili është
plotësuar nga punonjësit e kompanisë Liftkos Sh.p.k. Pas marrjës së përgjigjeve janë aplikuar
metodat statistikore për testimin e të dhënave dhe në ndërtimin e modelimeve të nevojshëm
për qëllimin e studimit me program SPSS.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURES
Procesi përkufizohet si një seri e caktuar e veprimeve që ndërmerren për të arritur një fund
apo qëllim të veçantë. I njejti përkufizim vlenë edhe për të definuar procesin e Menaxhimit
Strategjik, veçse në këtë rast me anë të këtij procesi ne mund të arrijmë më tepër se një qëllim.
Organizatat e ndryshme nuk përdorin të njejtin proces për formulimin dhe menaxhimin e
veprimtarisë strategjike, kjo ndodhë për shkak të llojit të organizatës, për shkak të madhësisë
apo kjo mund të vijë si rezultat i filozofisë së menaxhimit që posedon një organizatë. Në këtë
punim simbolik në lidhje me Menaxhimin strategjik do të trajtoj dy modele të paraqitura nga
autorët e ndryshëm.

Në këtë proces informacioni rrjedhë nga njëra fazë në tjetrën por edhe në mënyrë të ndërsjellë
për të arritur qëllimin e caktuar. Qëllimi i këtij procesi është formulimi dhe zbatimi i
strategjive më të mira me qëllim që të arrihen objektivat e caktuara dhe i gjith misioni i
orgnizatës. Ne menaxhimin strategjik eshte e rendesishme qe se pari te menaxhohen
operacionet.

Definicionin e parë të bazuar të strategjisë e ka dhënë Alfred Chandler në librin Strategjia
dhe struktura (1962), në të cilën ka hulumtuar se si ndërmarrjet e mëdha strukturat e tyre
ia/ua përshtatin strategjisë së shtimit. Në punën e tij ai përcaktoi se “strategjia mund të
definohet si përcaktim i qëllimeve themelore afatgjata të ndërmarrjes dhe miratimi i drejtimit
të aksionit dhe alokimi i resurseve, të nevojshme për arritjen e këtyre qëllimeve... “Struktura
mund të definohet si rrugë e organizimit sipas së cilës ndërmarrja udhëhiqet, (Chandler,
1952)”. Gjithashtu ai sugjeronte që “struktura e përcjell strategjinë dhe se tipi më kompleks
i strukturës rezulton me lidhjen zinxhirore të strategjive të caktuara”.

Në definicionin e Chandlerit për strategjinë mbështetet Learned, gjithashtu nga Harvardi, në
librin Politika afariste: teksti dhe rastet (1965-9), i cili strategjinë e definon “formularë i
qëllimeve ose qëllimeve dhe politikave të planeve kryesore të këtyre qëllimeve, duke e
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theksuar në këtë mënyrë se si të definohet se në cilën punë është ndërmarrja, në cilën punë
dëshiron të jetë dhe në cilën mënyrë ajo është, ose do të jetë”.
Në formulimin e strategjisë propozon që menaxherët duhet të vendosin balansin e mundësive
të tregut ekstern me kompetencat interne dhe resurseve të ndërmarrjes, vlerat personale të
menaxherëve dhe aspiratave, pastaj obligimet për stake holder ndryshe nga për stock holder.
Strategjia pastaj duhet të implementohet nëpërmes të mobilizimit të resurseve, ligjërimit të
udhëheqjes dhe konfigurimit të strukturës së zbatueshme organizative, shpërblimit stimulativ
dhe sistemit të kontrollit. Një qasje e tillë është konsistente me qasjen e Changlerit dhe e
përfshinë konceptin e Selznikovit “të kompetencave distikntive” si dhe idenë e mjedisit të
paqartë, (Learned, 1969).
Gjithashtu, në vitet e ‘60-a të shekullit të kaluar, Igor Ansoff, në punimin Strategjia e
korporatës (1965), thotë se strategjia është “firmë e përbashkët” për pesë pyetje të lidhura
ndërmjet vete - (1) fusha prodhimi-tregu, (2) vektori i rritjes, (3) përparësia konkurrente, (4)
sinergjia e gjeneruar interne, dhe (5) prurja e vendimit - dhe thekson nevojën për fuqizimin
reciprok midis këtyre zgjidhjeve. Ansoffi rekomandon amzën e njohur mirë prodhimimisioni si mënyrë që/me të cilën ndërmarrja definon fijen e përbashkët të strategjisë së vet.
Qasja kryesore pedagogjike studimeve strategjike në Harvard përbëhej nga kombinimi i
studimeve të rasteve me konstatimet industriale, të cilën qasje më vonë e kanë ndjekë shkollat
tjera afariste. Kjo qasje e ka fuqizuar kuptimin që strategjinë e ka përcaktuar në mënyrë
induktive, duke u nisë nga rasti në rast (case-by-case basis) varësisht nga aftësitë specifike
interne të secilës ndërmarrje dhe mjediseve të tyre eksterne, (Ansof, 1965).
Puna e këtyre autorëve të hershëm vendosi parametrat kryesorë të studimit të strategjisë, që
kanë të bëjnë në/me lidhjen midis strategjisë dhe preformancave, me rëndësinë e aftësive
interne dhe te resurseve si dhe me mjedisin ekstern, me ndryshimin midis formulimit dhe
implementimit si dhe me rolin aktiv të menaxherit në vendosjen dhe realizimin e strategjisë.
Këta parametra është dashtë? të bëjnë orientimin e hulumtimit të strategjisë në disa
dhjetëvjetësha vijues.
Menaxhmenti strategjik si koncept u zhvillua gjatë kohërave dhe vazhdoi të zhvillohet edhe
më tutje. Megjithatë, për shkak të mungesës së koncensusit për kuptimin e këtij nocioni ende
ekziston një ngatërrim semantik. Meqenëse këtu do të shqyrtohet në radhë të parë kuptimi
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procesor i menaxhmentit strategjik, është e nevojshme që të jepen disa definicione themelore
të tij.
Wheelen dhe Hunger MS e definojnë si grumbull vendimesh menaxheriale dhe aksionesh me
të cilat determinohen performansat afatgjata të ndërmarrjes.
Pearce dhe Robinsoni menaxhmentin strategjik e definojnë si grumbull vendimesh dhe
aksionesh që rezultojnë në formulimin dhe implementimin e planeve të formuara për
realizimin e qëllimeve të ndërmarrjes, (Wheelen, 1965).
Certo dhe Peteri menaxhmentin strategjik e definojnë si proces kontinual iterativ i orientuar
në mbajtjen e organizatës si tërësi në pajtim me formësimin sipas mjedisit të saj, (Certo,
1965).
Ekzistojnë disa karakteristika themelore të menaxhmentit strategjik që rrjedhin nga
definicionet e përmendura, (Brower, 1966).
E para, menaxhmenti strategjik është proces i vazhdueshëm i cili zgjat pa fund në ndërmarrje,
pa marrë parasysh se disa aktivitete të tij në momentin e caktuar vijnë në shprehje më pak e
disa më shumë. Është obligim i menaxherit që vazhdimisht të orientohet në ndonjë nga
aspektet e menaxhmentit strategjik.
E dyta, angazhimi i menaxherit në procesin e menaxhimit strategjik manifestohet në etapa
serike, të cilat fillojnë me analizën e mjedisit dhe vazhdojnë me vendosjen e orientimeve
organizative, formulimin dhe iplementimin e strategjisë dhe deri te kontrolli i evaluimit të
strategjisë ekzistuese.
E treta, në procesin e menaxhimit strategjik menaxherët marrin shumë vendime dhe
ndërmarrin shumë aksione me të cilat synojnë të arrijnë qëllimet e ndërmarrjes të shprehura
me ndihmën e performansave të caktuara.
E katërta, që menaxhmenti strategjik të veprojë në mënyrë efektive si instrument i jetësimit
të qëllimeve të ndërmarrjes, duhet të sigurohet që ndërmarrja të organizohet në atë mënyrë
që të mund t’iu përgjigjet në mënyrë adekuate kërkesave të mjedisit të saj të ndryshuar.
E pesta, procesi i menaxhmentit strategjik është iterativ - fillon me etapën e parë, mbaron
me etapën e fundit dhe atëherë fillon përsëri me etapën e parë. Prandaj, menaxhmenti
strategjik përbëhet nga një seri etapash që në mënyrë ciklike përsëriten.
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Megjithëse definicioni i menaxhmentit strategjik duket i kuptueshëm dhe i thjeshtë,
implementimi i vërtetë i procesit të menaxhmentit strategjik në ndërmarrje zakonisht është
shumë i komplikuar, që mund të shihet nga pasqyra e detyrave themelore të menaxherëve
strategjikë:
•

Përcaktimi i misionit – të vendosurit lidhur me punën ose me punët në të cilat
ndërmarrja ose divizioni do të angazhohet si dhe në themelet e tjera në bazë të të
cilave ajo do të udhëhiqet dhe karakteristikat e punëve siç është rritja kontinuale.
Zakonisht misioni është i vazhdueshëm dhe i pakufizuar në aspektin kohor.

•

Formulimi i filozofisë së ndërmarrjes - përcaktimi i besimit, i vlerës, i qëndrimeve
dhe i synimeve të pashkruara të cilat shndërrohen “në mënyrën siç i bëjmë gjerat rreth
nesh”.

•

Përcaktimi i politikave – të vendosurit mbi planet aksionare për udhëheqjen e
performansave të të gjitha aktiviteteve kryesore në zbatimin e strategjisë në harmoni
me filozofinë e ndërmarrjes.

•

Vendosja e qëllimeve – të vendosurit lidhur me zbatimin e detyrave në kuadër të
kohës së definuar. Qëllimet janë më të ngushta se sa misionet dhe formësohen si
ndihmë për zbatimin e planeve operacionale të realizimit të strategjive. Kjo fazë apo
ky stad konsiston me identifikimin e trefaktorëve kryesorë:
1. Të përcaktuarit e objektivave afatshkurtë dhe afatgjatë
2. Të identifikuarit e procesit për arritjen e objektivave të parashtruar
3. Rregullimi dhe modifikimi i procesit per stafin e biznesit duke deleguar dhe dhënë
detyrat për të cilat ata janë të sigurt se do ti përfundojnë me sukses.

•

Zhvillimi i strategjisë – zhvillimi i koncepteve, ideve she planeve për realizimin e
suksesshëm të qëllimeve si dhe arritjen dhe goditjen e konkurrencës. Në këtë fazë e
rendesishme është që të kërkohen dhe të identifikohen edhe burime tjera të jashtme.
Formulimi i strategjive ngërthen përballjen me cështjet të cilat duhet të renditen si
prioritare varësisht nga vlera e tyre në arritjen e sukseseve të kompanisë. Pasi të bëhet
përzgjedhja e prioriteteve fillon formulimi i strategjive.
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•

Planifikimi i strukturës organizative – zhvillimi i planit të organizimit dhe të
aktiviteteve të cilat u ndihmojnë njerëzve të punojnë bashkë në zbatimin e aktiviteteve
të cilat kanë të bëjnë me strategjinë, filozofinë dhe politikat.

•

Sigurimi i personelit – rekrutimi, seleksionimi dhe zhvillimi i njerëzve në mënyrë
që të plotësojnë vendet e punës në planin organizativ.

•

Përcaktimi i procedurave – përcaktimi dhe përshkrimi se si do të zhvillohen të gjitha
aktivitetet vijuese të rëndësishme.

•

Sigurimi i pajisjes – sigurimi i reparteve, pajisjes dhe i resurseve të tjera fizike të
nevojshme për zhvillimin e punës.

•

Sigurimi i kapitalit për zhvillimin e punës së sigurt është e nevojshme paraja dhe
kreditë për kapitalit punues dhe resurset fizike.

•

Vendosja e standardeve - përcaktimi i kritereve të performansave të cilat do të
mundësojnë që puna të bëhet më së miri në raport me qëllimet e parashtruara.

•

Përcaktimi i programeve menaxheriale dhe i planeve operacionale - zhvillimi i
programeve dhe programeve të aktiviteteve drejtuese dhe shfrytëzimit të resurseve të
cilat, kur të zbatohen në raport me strategjinë, politikat, procedurat dhe standardet e
përcaktuara do t’iu mundësojnë njerëzve realizimin e qëllimeve të parashtruara.

•

Sigurimi i informacioneve kontrolluese - ofrimi i fakteve dhe dukurive që njerëzve
t’u ndihmohet të përcjellin strategjinë, politikën, procedurat dhe programet; të
qëndrojnë në gatishmëri forcat e punës brenda dhe jashtë punës; të maten
përformansat e tëra të ndërmarrjes në raport me planin dhe planet e përcaktuara.

•

Aktivizim i njerëzve - komandimi dhe motivimi i njerëzve për punë në raport me
filozofinë, politikat, procedurat dhe standardet në zhvillimin e planeve të ndërmarrjes.

Nga ajo që u theksua më lart, është evidente se procesi i menaxhmentit strategjik përfshin një
varg aktivitetesh komplekse, të cilat kërkojnë një përpjekje të dukshme jo vetëm të
menaxhmentit, por edhe të të gjithë të punësuarve.
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2.1 Qëllimi i punimi
Rëndësia kritike e strategjive të zgjedhura në organizatë, vështirësitë dhe kompleksiteti për
të menaxhuar me to, mundësia që resurset e organizatës të shndërrohen në avantazh
konkurrues, rolin vendimtar të tyre për të përcaktuar të tanishmen dhe të ardhmen e
organizatës, ishin shtysat kryesore që unë të nisë këtë punim në fushën e Menaxhimit
Strategjik.
Pra, qëllimi i punimit është i thjeshtë, të trajtojë disa nga qasjet dhe mendimet më
bashkëkohore të teorikëve lidhur me Menaxhimin Strategjik, si tërësi, dhe rolin kritik të
zgjedhjes së alternativës strategjike të organziatës në sukesin e saj afatgjatë.

2.2 Objektivat e hulumtimit
Objektivat kryesore të këtij punimi janë:
•
•
•
•

Të sqaroj se çka është Menaxhimi Strategjik dhe si definoheti ai.
Të sqaroj konceptet bashkohohore të modelit të Menaxhimit Strategjik.
Të ju njoh në mënyrë të detajizuar me formulimin e strategjive dhe mënyrën e
përzgjedhjes së tyre.
Trajtimi i strategjive ne Kompanine Liftkos Sh.p.k

2.3 Procesi/modeli i menaxhimit strategjik
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Figure 1. Modeli i drejtimit strategjik ne kompani të prodhimit

Burimi: Marketing Strategy – O.C Ferrell and Michael D. Hartline 5th Edition Mars 2015

Procesi ose Modeli I Menaxhimit strategjik gjithësej ka 7 modele ato janë:
Modeli i parë: Modeli i parë të cilin do ta trajtojmëështë modeli i paraqitur në librin
“Menaxhimi Strategjik” të autores Vasilika Kume, i botuar në Tiranë në vitin 2010.
Ky model parasheh se procesi i zhvillimit të Menaxhimit Strategjik në një organizatë duhet
të realizohet duke ndjekur shtatë hapa. Në këtë proces informacioni rrjedhë nga njëra fazë në
tjetrën por edhe në mënyrë të ndërsjellë për të arritur qëllimin e caktuar. Qëllimi i këtij procesi
është formulimi dhe zbatimi i strategjive më të mira me qëllim që të arrihen objektivat e
caktuara dhe i gjith misioni i orgnizatës, (Kume, 2010).

10

Kompani te ndryshme nuk perdorin te njejtat procese per formulimin dhe menaxhimin e
aktiviteteve strategjike. Ne pergjithsei firmat me shume produkte, tregje apo teknologji
perdorin sisteme menaxhimi me komplekse se firmat vogla qe prodhojne pak produkte ose
nje produkt te vetem. Menaxhimi strategjik nuk fokusohet vetem ne marrjen e vendimeve
rreth problemeve kryesore me te cilat ndeshet organizata. Ai angazhohet dhe ne zbatimin
efektiv te strategjise. Menaxhimin strategjik duhet ta perfytytrojme si nje proces te perbere
nga 7 faza te lidhura me njera tjetren.
Misioni i kompanise. Misioni eshte qellimi unik qe ka nje kompani dhe qe e ben te dallohet
nga kompanite e tjera te te njejtit lloj. Nepermjet misionit kompania percakton synimet
kryesore te veprimtarise se saj. Analiza e mjedisit te jashtem. Mjedisi i jashtem konsiston ne
mundesite (shanset dhe kercenimet) qe ekzistojne jashte kompanise dhe si te tilla nuk mund
te jene ne kontrollin e drejtuesve te saj. Mjedisi i jashtem mund te ndahet ne: mjedisin e
larget, mjedisin e industrise dhe mjedisin e afert.
Analiza e mjedisit te brendshem. Mjedisi i brendshem i organizates konsiston ne mundesitë
(forcat dhe mundesite) brenda organizates. Ato perfshijne strukturen, kulturen dhe burimet e
organizates. Hartimi i objektivave afatgjate. Pasi percaktohet misioni i organizates hartohen
objektivat afatgjate dhe strategjite per zbatimin e ketyre objektivave. Objektivat afatgjate
jane rezultatet qe nje firme kerkon te arrije per nje periudhe disavjecare. Objektivat e ketij
lloji perfshijne zakonisht disa ose te gjitha fushat e meposhtme: perfitueshmeria, poziten
konkurruese, rendimentin, arritjet teknologjike, marredheniet e punonjesveetj.
Analiza dhe zgjedhja strategjike. Vleresimi i njekohshëm i mjedisit te jashtëm dhe të
brendshem ndihmon firmen ne percaktimin e shanseve te mundshme. Keto shanse
mundesojne mjete te ndryshme per investime. Megjithate ato duhet te shqyrtohen duke pasur
si kriter misionin e kompanise. Seleksionimi i ketyre mundesive qe paraqet mjedisi i jashtem
con ne zgjedhjen e alternatives strategjike. Qellimi eshte qe te arrihet nje kombinim i
objektivave afatgjata dhe strategjise se madhe ne menyre qe firma te zere nje pozite optimale
ne mjedisin konkurrues per realizimin e misionit te saj.
Zbatimi i strategjise. Procesi i zbatimit, venies ne jete te planeve, programeve dhe
buxheteve perben fazen e zbatimit te strategjise. Nepermjet zberthimit te objektivave
afatgjate, strategjia e madhe zberthehet ne strategji operative. Por gjithashtu strategjia e
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pergjithshem duhet te istitucionalizohet dmth te pershkoje gjithe jetem e perdithsme te
kompanise.
Kontrolli dhe vkeresimi. Strategjia e vene ne zbatim duhet te vezhgohet vazhdimisht per te
pare ne cfare mase jane arritur objektivat. Me gjithe perpjekjet qe behen gjate formulimit te
strategjise, per te qene sa me te sakte, gjate procesit te zbatimit ajo duhet te kontrollohet dhe
te permiresohet ne perputhje me kushtet.

Etapa 1
analiza
mjedisit

Etapa 2
e

vendosja

e

orientimeve

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

formulimi i

implementimi

kontrolli i

strategjisë

i strategjisë

avaluimit

të

të

organizatës

strategjisë

Figure 2. Etapat ne procesin e menaxhimit strategjik
Burimi:Autori
Modeli i dytë: Ky model ëshë paraqitur në librin “Menaxhimi Strategjik” i autorit Fred R.
David, i cili titullohet “Modeli gjithpërfshirës i menaxhimit strategjik”. Sipas këtij modeli
parashihet që procesi i Menaxhimit strategjik në një organizatë duhet të realizohet duke kryer
shtatë hapa, duke marrë në konsideratë edhe lidhjet prapavajtse (feedback-un). Si proces,
vërejmë dallime të vogla nga modeli i trajtuar më lartë, sa i përket fazave ose hapave që duhet
ndjekur për realizimin e qëllimeve strategjike të firmës. Autori i këtij modeli thekson se vet
modeli i Menaxhimit Strategjik nuk garanton sukses, mirëpo paraqet një qasje të qartë
sistematike dhe praktike për formulim, implementim dhe zbatim të strategjisë. Pika kryesore
e gjith këtij procesi është vet identifikimi i vizionit dhe misionit, sepse situata aktuale
ndonjëherë mund të përjashtoj strategji të caktuara e nganjëherë organizata mund të gjindet
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në një situatë të tillë që mund të përzgjedhë vetëm një gamë të ngushtë të alternativave
strategjike.
2.4 Formulimi I Strategjisë
Është faza e parë në Menaxhimin Strategjik, fillon me formulimin e vizionit dhe misionit,
identifikimin e mundëisve dhe rreziqeve të jashtme, përcaktimin e forcave dhe dobësive të
brendshme, vendosjen e objektivave afatgjata, gjenerimin e strategjive alternative dhe
zgjedhjen e strategjive të veçanta që duhen ndjekur. Në këtë fazë formulohet strategjia dhe si
fazë kryesisht trajtohon çështje të tilla : se a duhet të hyjë firma në tregjet ndërkombëtare; a
duhet të braktis biznese të caktuara; si do ti shpërndajë resurset në mënyrë më optimale; nëse
duhet të shkrihet në një organizatë tjetër, (David, 2014).

2.5 Definimi i vizionit dhe misionit të organizatës
Vizioni i organizatës është një deklaratë e cila i përgjigjet pyetjes, “Çfarë dëshirojmë të
bëhemi?”, madje nga shumë autorë vizioni quhet si sinonimi më i afërt i kësaj pyetje. Vizioni
nuk është një hartë rruge as një plan i paramenduar për t`ju përgjigjur ndryshimeve, madje as
një mjet për parashikimin e të ardhmes por është një mjet për krijimin e të ardhmes pozitive
për organizatën nëpërmjet ndërmarrjes së veprimeve në të tashmen. Vizioni ështënjë
deklaratëe cila siguron bazat për formulimin e një misioni gjithpërfshirës si dhe për
zhvillimin e strategjive dhe planeve të duhura për organizatën.
Vizioni është një koncept speficik i asaj që kompania po përpiqet të bëhet. Ai duhet të bazohet
jo vetëm në një nocion të qartë mbi tregjet, por gjithashtu edhe në koncepte të qarta sei mund
të pozicionohet kompania në këto tregje.
Misioni shpeshëherë quhet deklaratë besimi, qëllimi, deklaratë e vlerave, e filozofisë, e
parimeve apo thjeshtë një deklaratë e cila përcakton organizatën tonë. Deklarata e Misionit
është “arsyeja e ekzistencës” se firmës apo një deklaratë qëllimi që e dallon nje organizatë
nga organizatat e tjera të ngjashme. Një deklaratë e tillë është një përmbledhje e shkurtër e
qëllimeve të organizatës, funksioneve të saj, konumatorëve, tregjeve dhe metodave që
organizata do ti përdorë për të arritur këto qëllime. Pa e njohur misionin e organizatës ne nuk
mund të njohim saktësisht një organizatë. Për të qenë efektiv një mision duhet të jetë: 1) I
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orientuar nga tregu, 2) I arritshëm, 3) motivues, 4) specifik. Këto karakteristika nënkuptojnë
se në rend të parë misioni duhet të tregoj sferën në të cilën gjindet organizata, më saktë tregun
të cilit do ta shërbehen; së dyti, misioni duhet të jetë i arritshëm, jo tepër i gjerë dhe jo tepër
i ngushtë, por ti mundësoj organizatës rritjen kreative; së treti, misioni duhet t`i frymëzoj
punonjësit duke i bërë ata të ndihen se po japin një kontribut tëçmuar në përmirësimin e
shoqërisë; së katërti, misioni duhet të jap orientime specifike në mënyrë që t`i mundësoj
menaxherëve të marrin më lehtë vendime në mes të alternativave strategjike.
2.6 Analiza e faktorëve të brendshëm
Analiza e faktorëve të brendshëm ndryshe quhet edhe auditimi i brendshëm ose skanimi i
mjedisit të brendshëm. Kjo analizë ka për qëllim identifikimin dhe vlerësimin e anëve të forta
(forcave) dhe anëve të dobëta (dobësive) të organizatës në fushat e saj funksionale, siç për
një biznes mund të jenë: menaxhimi, marketingu, financat, prodhimi, sistemi informatik,
hulumtim zhvillimi, etj. Duke pasur parasyshë që asnjë organizatë nuk është njësoj e fortë
apo njësoj e dobët në të gjitha veprimtaritë që ajo kryen, organizata nisë procesin për të
zhvilluar këtë analizë, rrjedhimisht për ta kuptuar më mirë vetveten. Qëllimi i kësaj analize
është të identifikohen forcat dhe dobësitë e organizatës, rrjedhimisht të identifikohen forcat
me qëllim që mbi to të vendosen strategji të caktuara, ndërsa të identifikohen dobësitë që të
realizohen strategji të tilla që i përmirësojnë këto dobësi. Procesi i realizimit të kësaj analize
është një proces që realizohet paralelisht me procesin e auditimit të brendshëm,
rekomandohet që në këtë proces të marrin pjesë sa më shumë menaxherë, kryesisht nga
nivelet e ulta të organizatës. Ky proces nënkupton mbledhjen e informacioneve shtesë për
operacionet e firmës në fushat funksionale, dhe jo vetëm një mbledhje të thjeshtë të
informacioneve, (Vasilika 2010).
2.7 Analiza e faktorëve të jashtëm
Kjo analizë fokusohet në identifikimin dhe vlerësimin e trendeve, ngjarjeve dhe lëvizjeve në
faktorët e jashtëm të cilët nuk janë nën kontrollin e organizatës. Qëllimi i kësaj analize është
përpilimi i një liste të fundme me faktorët e jashtëm (shancet dhe kërcënimet), të cilët firma
duhet ti shfrytëzoj apo duhet të mbrohet nga ta. Theksi është përpilimi i një liste të funde e
që nënkupton jo të gjithë faktorët e mundshëm por një listë me faktorët të cilët kanë gjasa
reale të ndikojnë në organizatën tonë. Forcat e jashtme mund të ndahen në pesë kategori të
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gjera: 1) forcat ekonomike, 2) forcat sociale, demografike dhe kulturore, 3) forcat politike
dheqeveritare, 4) forcat teknologjike dhe 5) forcat konkurruese, (Fred, 2014).
Arsyeja pse na intereson mjedisi i jashtëm është ngase të gjitha ndryshimet, trendet, lëvizjet
në këta faktorë të jashtëm, ndikojnë dhe i përkthehen organizatës si ndryshime në kërkesën e
konsumatorëve. Për t`u kryer kjo analizë kompanisë i duhet që në mënyrë të vazhdueshme të
mbledhë informacion konkurrues dhe intelegjencë konkurruese për të gjithë faktorët kryesorë
të jashtëm. Kjo mund të bëhet duke monitoruar revistat tregëtare, shtypin ditorë dhe mediat,
nëpërmjet kësajë organizata mund të krijoj një rrjedhë të vazhdueshme të informacionit
strategjik.
2.8 Matrica e vlerësimit të faktorëve të jashtëm (EFE)
Matrica e vlerësimit të faktorëve të jashtëm (EFE) i lejon strategët për të përmbledhur dhe
vlerësuar faktorët ekonomik, social, politik, teknologjik dhe konkurrues. Kjo matricë duhet
të realizohet në pesë hapa:
1) Renditja e faktorëve kyq të jashtëm: Në matricë duhet të renditen diku prej 15 deri në 20
faktorë, së pari renditen mundësitë e më pas rreziqet. Në përcaktimin e faktorëve duhet të
jemi sa më specifik qëështë e mundur.
2) Caktimi i peshës: Në këtë hap duhet të peshojmë secilin faktorë duke përcaktuar (0.0) i
parëndësishëm dhe (1.0) shumë i rëndësishëm. Pesha tregon rëndësinë e një faktori për të
pasur sukses në industri, dhe shuma totale e të gjitha peshave duhet të jetë (1.0) për të gjithë
faktorët.
3) Vlerësimi i faktorëve: Në këtë hap vlerësojmë faktorët duke treguar se me çfarë efektiviteti
strategjitë aktuale i përgjigjen faktorit. Rrjedhimisht kemi vlerësimin me (4) i cili nënkupton
se përgjigjja e strategjisë ndaj faktorit është superiore, me (3) përgjigjja është mbi mesatare,
me (2) përgjigjja është mesatare dhe me (1) përgjigjja është e dobët.
4) Shumzimi: Në këtë hap shumëzojmë peshën me vlerësimin e secilit faktorë (Hapin 2 me
hapin 4), për të përcaktuar rezultatin e përgjithshëm të ponderuar.
5) Mbledhja: Në këtë hap mbledhim pikët e poderuara për çdo variabël për të nxjerrë kështu
rezultatin total të ponderuar për organizatën. Rezulati maksimal mund të jetë 4.0, ndërsa ai
minimal 1.0, si rezultat mesatarë konsiderohet 2.5. Rezulati prej 4.0 nënkupton se strategjitë
aktuale po përgjigjen në mënyrë të shkëlqyeshme ndaj faktorëve të jashtëm, përkatësisht
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organizata po i shfrytëzon shancat dhe po i shmang mundësitë, kurse një rezultat prej 1.0
nënkupton të kundërtën. Duhet pasur parasyshë se, renditja e faktorëve bëhet duke pasur për
bazë organizatën, caktimi i peshave bëhet duke pasur për bazë industrinë, dhe vlerësimi bëhet
duke pasur për bazë strategjinë, (David, 2014).
2.9 Matrica e vlerësimit të faktorëve të brendshëm
Një përmbledhje e realizimit të auditimit të brendshëm ështëndërtimi i matricës IFE, e cila
ka këtë emërtim origjinal “Internal Factor Evaluation Matrix”. Kjo vegël e formulimit të
strategjisë përmbledh dhe vlerëson forcat dhe dobësitë kryesore në fushat funksionale të
biznesit, dhe ajo gjithashtu ofron bazë për identifikimin dhe vlerësimin e mardhënieve midis
këtyre fushave. Kjo matricë realizohet në gjashtë hapa: 1) Renditja e faktorëve kyç të
brendshëm: Në matricë duhet të renditen diku prej 15 deri në 20 faktorë të brendshëm, së pari
renditen forcat e më pas dobësitë. Në përcaktimin e faktorëve duhet të jemi sa më specifik
qëështë e mundur, në disa raste edhe duke përdorur përqindje, (David, 2014).
2) Caktimi i peshës: Në këtë hap duhet të peshojmë secilin faktorë duke përcaktuar (0.0) i
parëndësishëm dhe (1.0) shumë i rëndësishëm. Pesha tregon rëndësinë e një faktori për të
pasur sukses në industri, dhe shuma totale e të gjitha peshave duhet të jetë (1.0) për të gjithë
faktorët.
3) Vlerësimi i faktorëve: Në këtë hap caktojmë një vlerësim ndërmjet 1 dhe 4 ndaj çdo faktori,
për të tregtuar një dobësi=1, apo një dobësi minore=2, apo një forcë minore=3 dhe një
forcë=4.
4) Shumzimi: Në këtë hap shumëzojmë peshën me vlerësimin e secilit faktorë për të
përcaktuar rezultatin e përgjithshëm të ponderuar.
5) Mbledhja: Në këtë hap mbledhim pikët e poderuara për çdo variabël për të nxjerrë kështu
rezultatin total të ponderuar për organizatën. Rezulati maksimal mund të jetë 4.0, ndërsa ai
minimal 1.0, si rezultat mesatarë konsiderohet 2.5. Rezulati prej 4.0 nënkupton se organizata
qëndron mirë sa i përket forcave të brendshme dhe nuk ka ose ka pak dobësi të brendshme,
kurse një rezultat prej 1.0 nënkupton të kundërtën.
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2.10 Strategjitë e mundshme
Strategjitë definohen si mjete, veprime, aktivitete të vazhdueshme me anë të të cilave
realizohen objektivat afatgjata. Strategjitë kanë pasoja multifunksionale dhe multidivisionale
për organizatën, sepe ato ndikojnë në drejtimin e funksioneve kyçe të organizatës e njëherit
edhe në të gjitha divizionet e saj. Strategjitë e sotme janë e nesërmja e organizatës prandaj të
gjitha organizatat mundohen të krijojnë sot një të nesërme sa më të mirë të mundshme. Deri
më tani në literaturë janë zhvilluar një numër i madh i alternativave strategjike mirëpo në
këtë punim do të trajtojmë vetëm një pjesë të vogël nga kjo gamë e madhe e strategjive,
(Vasilika 2010).
2.2.1 Strategjitë e integrimit
Integrimi i hershëm (i përparëm), integrimi i vonshëm (i prapëm), dhe integrimi horizontal
janë tri strategjitë të cilat i përbëjnë strategjitë e integrimit. Organizatat që ndjekin strategji
të integrimit fokusohen në njëprodukt apo shërbim, këto organizata provojnë të rriten duke
ruajtur pjesën aktuale të tregut. Një lloj i till i strategjisë karaketrizohet me risk të ulët dhe
preferohet nga shumë organizata, (David, 2014).
Integrimi i hershëm (i përparmë): Ka të bëj me hyrjen e firmës në një biznes të ri që ka
lidhje me lëndët e para dhe materialet që i nevojiten firmës. Gjë që nënkupton se organizata
futet në biznesin e furnizimit të vetvetes me lëndë të para për të mbështetur veprimtarinë
aktuale të organizatës. Ekzistojnë disa situata kur një strategji e tillë mund të jetë e
efektshme: 1) Kur furnizuesit ekzistues janë të shtrenjtë, ose jo të besueshëm, apo janë të
paaftë; 2) Kur numri i furnitorëve është i vogël por numri i konkurrentëve është i madh; 3)
Kur organizata konkurron në një industri e cila ka rritje të shpejtë; 4) Kur organizata duhet ti
marrë shpejtë lëndët e para (resurset e nevojshme); 5) Kur furnitorët ekzistues kanë marzha
të larta fitimi, (Kume, 2010).
Integrimi i vonshëm (i prapëm): Ka të bëj me hyrjen e firmës në një biznes të ri të
shpërndarjes së produktit të gatshëm. Pra ky lloj integrimi i mundëson organizatës të rrisë
kontrollin apo të marrë pronësinë mbi distributorët apo shitësit me pakicë. Ekzistojnë disa
situata kur një strategji e tillë mund të jetë e efektshme: 1) Kur distributorët ekzistues janë të
shtrenjtë, apo jo të besueshëm ose të paaftë; 2) Kur organizata konkurron në një industri
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qëështë në rritje; 3) Kur organizata i posedon resurset e nevojshme njerëzore dhe të tjera për
të menaxhuar distribuimin; 4) Kur distributorët apo shitësit aktual kanë marzha të larta fitimi.
Integrimi horizontal: I referohet një strategjie për të kërkuar pronësinë ose për të rritur
kontrollin ndaj konkurrentëve të një firme. Një lloj i tillë i strategjisë mund të realizohet edhe
nëpërmjet shkrirjes së dy bizneseve. Ekzistojnë disa situata kur një strategji e tillë mund të
jetë e efektshme: 1) Kur organizata fiton karakteristika monopoliste në një fushë dhe nuk
sfidohet nga qeverisja lokale apo shtetërore; 2) Kur organizata konkurron në një industri në
rritje; 3) Kur arritja e ekonomisë së shkallës ofron avantazhe më të mëdha konkurruese; 4)
Kur konkurrentët aktual po lëkunden për shkak të ekspertizës menaxheriale; 5) Kur
organizata ka talentin e nevojshëm menaxherial për ta bërë këtë ndryshim.
e dobët të organizatës; 4) Kur një division nuk përshtatet me pjesën tjetër të organizatës,
(Kume, 2010).
Likuidimi: Të shiturit e të gjith aseteve të një kompanie për vlerën e tyre të prekshme quhet
likuidim. Likuidimi nënkupton të njihet humbja. Mirëpo shumë organizata preferojnë të
ndjekin këtë strategji se sa të zhyten më tutje në borxhe apo të punojnë me humbje. Ekzistojnë
disa situata kur një strategji e tillë mund të jetë e efektshme: 1) Kur është përdorur më parë
strategjia e shkurtimit dhe e zhveshjes por nuk kan pasur sukses; 2) Kur alternativë e vetme
për organizatën mbetet falimentimi; 3) Kur aksionarët mund të minimizojnë humbjet e tyre
nga shitja e aseteve.

Table 1. Faktorët e mundshëm për vlerësimin e burimit të diferencimit të aktiviteteve
primare dhe mbështetëse (Miller, 1998).
Burimi: Autori
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teknologjik

njerëzore

resurseve

përgjithshme

e
Menaxhmenti i Administrata
Zhvillimi
Furnizimi

•

Shkathtësia e identifikimit të rasteve për prodhimin e ri dhe kanosjet potenciale të mjedisit

•

Cilësia e sistemit të planifikimit për realizimin e qëllimeve të korporatës

•

Koordinimi dhe integrimi i të gjitha aktiviteteve të zinxhirit të vlerave midis organizimeve të veçanta

•

Aftësia që të arrihen relativisht shpenzime të ulëta të të dalave kapitale dhe kapitalit të punës

•

Niveli i sistemit informativ i mbështetjes në marrjen e vendime strategjike dhe rutine

•

Informacione me kohë dhe të sakta të menaxhmentit në mjedisin e përgjithshëm konkurrent.

•

Raportet me bartësit e politikës publike dhe grupet e interesit

•

Imazhi publik dhe shtetësia e korporatave

•

Efektiviteti i procedurave për rekrutim, aftësim dhe promovim të të gjitha niveleve të punësuarëve

•

Zbatimi i sistemit të shpërblimit për motivimin dhe sfidimin e të punësuarve

•

Mjedisi i punës që minimizon abstenizmin dhe shkallën fluktuimit e mbanë në nivelin e dëshiruar

•

Marrëdhëniet me sindikatën

•

Participimi aktiv nëpërmes menaxherëve dhe personelit teknik në organizatat profesionale

•

Niveli i motivimit i të punësuarve dhe kënaqësia me punën

•

Suksesi i aktiviteteve hulumtuese dhe zhvillimit në futjen e inovacioneve në prodhim dhe procese

•

Cilësia e marrëdhënieve të punës midis stafit H&ZH dhe reparteve të tjera

•

Aktivitetet me kohë të zhvillimit teknologjik në përmbushjen e afateve kritike

•

Cilësia e makinerive dhe e stabilimenteve të tjera

•

Kualifikimet dhe përvoja e teknikëve

•

Aftësia e mjedisit të punës që të inkurajojë kreativitetin dhe inovacionet

•

Zhvillimi i burimeve alternative të inputeve që të minimizohet varshmëria nga një furnizues

•

Furnizimi me lëndë të parë (1) në bazë të furnizimit me kohë, (2) me çmime sa më të ulëta dhe (3) nivele të
pranueshme të cilësisë

•

Procedurat për furnizimin e stabilimenteve, makinave dhe ndërtesave

•

Zhvillimi i kritereve për vendime lidhur me atë se a të huazohet apo të sigurohet

•

Marrëdhënie të mira afatgjata me furnizuesit

Margjina e profitit
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-

efikasiteti

i

hulumtimit të tregut
- produktiviteti

me

i

identifikimit

të

segmentit

të

pajisjes

krahasuar

me

konkurrentët

të

-

kontrollit

të

të

kërkesave të blerësve

-bazueshmëria e kyç
sistemit

qëllim

dhe efikasiteti i

-inovacionet

automatizmit

dërgimit

reklamat shitëse dhe

materialit dhe të

në procesin e

prodhimit/shërbi

promovim

stoqeve

prodhimit

mit final

kompetencat

-

efikasiteti

i

i

- efikasiteti i

të

sistemit

të

-efikasiteti

magazinimit

të

kontrollit

të

aktivitetit

prodhimit

për

magazinimin

cilësinë

dhe

prodhimit final

reduktimin

e

i
për
e

e

cilësisë

dhe

-madhësia e lojalitetit

e

dizajnit

të

brenda segmentit të

vendosjes

së

tregut ose tërë tregut

së

-

gatishmëria

për

ankimet e blerësve

së

zhirantëve

dhe

-cilësitë e edukimit
dhe trajnimi i blerësve

servisimi i pjesëve të
ndërrimit

dominimit të tregut

rrjedhës

e

Aftësia që të sigurohet

reputacionit

i

dhe

përparimin

garancioneve

-zhvillimi i imazhit të

Madhësia

pajisjes

për

-mirësjellja e politikës

midis blerësve

shpenzimeve
-efikasiteti

në

personelit shitës

aktiviteteve

lëndës së parë

të

inputeve të blerësve

prodhimit

-marrja me kohë
zbatimi

-mjetet e fitimit të

dhe

ndreqjeve.

punës

Logjistika

e operacionet

inputeve

Aktivitetet

Logjistika

e Marketingu dhe shitja servisi

inputeve

primare

Analizimi i aktiviteteve të ndara në zinxhirin e vlerave ndihmon ndërmarrjen që të
identifikojë të gjithë atë që mbështesin përparësitë e saj konkurruese.

20

3. HISTORIKU I KOMPANISE
Fabrika Liftkos është themeluar në vitin 2011 me qëllimin e prodhimit, montimit dhe
servisimit të ashensorëve është e vetmja fabrike e cila bënë prodhimin e ashensorëve në
Kosovë si dhe Rajon. Eshte një nga prodhuesit më të mëdhenj në fushën e pajisjeve për
transportin vertikal dhe horizontal në tregun e Kosovës si dhe në rajonin e Ballkanit.
Furnizimin me të gjitha llojet e ashensorëve si: Ashensorë për bartjen personave, ashensorë
mallrash, shkallë dhe shiritave lëvizës si dhe produkte të tjera. Oferta e kompanisë, përveç
prodhimit, montimit, servisimit përfshinë mirëmbajtjen e plotë dhe shërbime të tjera shtesë.
Kompania ofron dhe garanton për produkte dhe shërbime të cilësisë së lartë, stabilitet dhe
besueshmëri, qasje në teknologji të reja, njohuri superiore dhe burime të tjera, si dhe qasje
individuale dhe profesionale për çdo klient. Eshte specializuar për mirëmbajtjen e
ashensorëve, shkallëve dhe shiritav lëvizës. Liftkos ofron mbështetje të plotë për:
Planifikimin dhe konsultimin për instalimin, mirëmbajtjen dhe modernizimin e Ashensorëve
si dhe 24 orë në shërbimin tuaj. Prodhimet janë të njohura për cilësinë e tyre, teknologjinë
inovative, besueshmëri dhe qëndrueshmëri të jashtëzakonshme të produkteve dhe
shërbimeve të ofruara si dhe gjithashtu ka objekte te QK dhe dhe QKUK ne mirembajtje.
Kompania është në partnership me Schneider Steuerungstechnik GmbH Munich e cila
trasnporton pjesen elektrike të ashensorit ne Kosove ku me pas bëhet edhe lidhja testimi si
dhe montimi I saj ne ashensor. Me këtë rast fokusi kryesor per Liftkos është të vazhdoj me
sukses montimin e ashensorëve tregun e Evropes Veriore e vecanërisht në Gjermani. Eshte e
vetmja kompani që tash e dy vjet punon me norma te reja EN 81-20 duke perfshirë produktet
e sigurisë të montuara në ashensor si evakuimin emergjent, thirrja emergjente direkt në
telefonat e kompanisë në momentin e ndaljes se ashensorit, po ashtu kontrollin e ashensorit
sipas UVV dhe BGV A3 me permbajtje te plot sipas standardit DIN ISO 13015

Kompania punon sipas kërkesave të klientit për ashensor klienti tregon specifikat përzgjedh
dizajnin nga shumë dizajne që impementohen në këtë Fabrikë duke prodhuar montuar pas
montimin duke bërë inspektimin nga trupat inspektues te perzgjedhur nga Republika e
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Kosoves, me pas mirëmbajtja mujore e rregullt e ashensorit. Kompania ka gjithes afro 400
Ashensor te montuar në Kosove me rajon dhe Gjermani.

Drejtori

Sekretariati
Organogrami I Organizates

Udheheqesi Teknik
Personeli/Kontabilitet
i

Prodhimi

Konstruktioni

Elektronika

Montimi

Servisi
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4. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Mjedisi biznesor është duke ndryshuar shpejt, kështu që edhe organizatat, gjithashtu, duhet
të ndryshojnëme një dinamikë të shpejtuar nëse dëshirojnë të jenë në hap me këto trende apo
ndryshime të interferuara nga ndryshimi mjedisor e sidomos sistemor dhe legjislativ
Në botën perëndimore zhvillimi i sipërmarrjeve-bizneseve ka ndodhur dukeu bazuar në
“Ndërrmarrjen e lirë” , zhvillimin në bazë të kapitalit-kapitalizimit dhe Tregut me
konkurrencë. Në të gjitha shtetet socialiste ndërrmarjet ishin shtetërore, tani janë në process
të tranzicionit. Ndryshimet janë proce gjithëpërfshirës dhe specific për cdo lëmi: sistemore,
juridike, sociale, politike, ekonomike, qeverisëse, menaxhuese etj.
Ndryshimet kanë ndodhur edhe janë në vijim dhe menaxhimi i ndryshimeve është imanent
për cdo “formë organizacionale” të cdo organizate, andaj edhe studimi në këtë punim është i
fokusuar në konceptet e menaxhimit strategjik. Por si menaxhohen ndryshimet në organizata
dhe sa të suksesshme janë ato, varet nga ajo se cfarë ndryshimi synohet, duke pasur parasysh
natyrën e organizates, systemin ekonomik-politik, njerëzit e përfshirë etj. Fokusi në
kompanitë e ndryshme si në rastin tone në kompaninë Liftkos Sh.p.k është tek strategjia e
diversifikimit si dhe strategjitë intensive qe mundesojnë zhvillimin e produktit si dhe
diversifikimin e tij.
Nëse një kompani nuk mund ta gjej formulen e saktë se si të arrij cakun apo qëllimin ne
rrugëtimin e nisur atëherë duhet të aplikohen ndryshime brenda asaj kompanie duke u synuar
identifikimi I faktorëve qe kanë ndikuar në ndryshimet në organizatë, renditjen prioritare te
tyre dhe afatet optimale bazuar nga analiza konkrete e gjendjes aktuale, duke mbajtur
parasysh zhvillimet dhe sfidat e trashëguara nga sistemi I kaluar dhe synimete reja te parapara
në kushtet e ekonomisë dhe tregut në Kosovë.
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5. METODAT E HULUMTIMIT
Për të realizuar këtë punim janë përdorur te dhenat primare. Gjithashtu, te dhenat primare
jane përdorur për të nxjerrë të dhënat të cilat janë të paraqitura pyetësori në këtë kapitull e
krejt në fund rezultatet e arritura. Këtë metodë është përdorur ashtu që të mbledh dhe
sintetizoj qasjet, mendimet dhe studimet e teorikëve të Menaxhimit Strategjik në kompaninë
“LIFTKOS” SH.P.K, për të krijuar tërësinë e pjesës teorike të këtijë punimi.
Por sidoçoftë pyetjet i kemi bërë në kujdesin më të madh jo dy kuptimëshe sepse mund të
marin përgjigje jo të saktë, gjithsesi më poshtë janë disa pyetje gjatë intervistës së pronarit të
kompanisë “LIFTKOS” SH. P. K:

1. Prej kur operon kompania juaj në treg?
2. Sa jeni konkurrent ne treg për produktet që I odroni?
3. Si është raporti gjinor I punëtorëve në kompani?
4. Cilat lloje të produkteve I ofroni në kompaninë tuaj?
5. Si I motivoni punëtorët e juaj?
a. stimuj financiar (paga, bonuset)
b.

stimuj jo financiar (trjanime, seinare, etj)

6. Kush janë konkurentet tuaj direct?
7. Cilat lloje të strategjive I aplikoni në kompaninë tuaj?
8. Cili është plani juaj afatgjatë për kompaninë?
9. A ofroni produkte të reja në treg vazhdimisht?
10. Tregoni SWOT analizen e kompanisë?

Kurse sa i përket pytësorit nga aspekti i punëtorëve të punësuar në kompanin “LIFTKOS “,
forma e pyetjeve kanë qenë kryesishtë pyetje të mbyllura, po i paraqesim më poshtë:

Pyetesorin me punetoret e kompanise
1Mosha:
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a) 25-30; b) 31-35; c) 36-40; d) 41-45
2Gjinia: M; F
3) A jeni të kenaqur me kushtet e punës?
a) Po

b) Mesatarisht te kënaqur

c) Jo

4. Sa orë në ditë punoni?
a) 7 orë

b) 8 orë

c) 9 orë

b) Jo

c) Aspak

5. A respektohen pushimet e juaja?
a) Po
6. Si motivoheni nga pronari I kompanisë?
a) Stimuj financiar

b) Jo financiar

c) Kombinim I dyjave

7. A do të ndërroni kompaninë për të punuar në një kompani tjetër?
a) po

b) Ndoshta

c) Jo

8. A ndikon ofrimi I produkteve të reja në rritjen e konsumatoreve?
a) Po

b) Ndoshta

c) Jo

9. A ndikon ulja e çmimeve të produkteve tek konsumtarët?
a) Po

b) Jo

c) Fare pak
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6. REZULTATET
Më poshtë i kemi rezultatet e arritura të punëroëve në kompaninë “LIFTKOS”.

Table 2. Mosha e të anketuarëve te paraqitura ne forme tabelare
Burimi: Autori
Mosha
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Grup

20-30

18

51.00

51.42

51.42

31-40

11

31.4

31.4

82.85

6

17.14

17.14

100.00

35

100.0

100.0

mosha 41-50
Total

41-50 vjeq

20-30 vjeq

17.4%

51%
31.4%

31-40 vjeq

Figure 3. Mosha e te anketuareve te paraqitura ne Pie Chart
Burimi: Autori
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Me këto tabela të lartë cekura vijmë në përfundim se 20-30 vite janë gjithësej 18 punëtor në
përqindje 51 %, ndërsa 31-40 vite janë 11 punëtorë dhe e përbëjnë 31.4 %, dhe 36-40 vite
janë 6 punëtorë që përbëjnë 17.4 % në total 100 %.
Table 3. Gjinia e të anketuareve në formë tabelare
Burimi: Autori

Gjinia
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Meshkuj

30

85.71

85.71

85.71

Femra

5

14.28

14.28

100.00

Total

35

100.0

100.0

Femra

14.28%

Meshkuj

85.71%

Figure 4. Gjinija e te anketuareve e paraqitur si Pie chart
Burimi: Autori
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Table 4. Kushtet e punes dhe kenaqesia ne forme tabelare
Burimi: Autori

Cumulative
Frequency
Valid

Po
Mesataris

Percent

Valid Percent

Percent

26

74.3

74.3

74.3

8

22.9

22.9

97.1

1

2.9

2.9

100.0

35

100.0

100.0

ht

Jo
Total

22.9%
Mesatarisht

74.3% PO

Figure 5. Kushtet e punes dhe kenaqesia e paraqitur ne forme të Pie Chart
Burimi: Autori
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Ne tabelën e mesipërm duke ju përgjigjur pyetjes se A jeni të kënaqur me kushtet e punës
26 Persona janë përgjigjur me Po që përbëjnë 74.3 përqin të totalit, 8 punëtor kanë qenë
mesatarisht të kënaqur me 22.9 ndërsa 1 punëtor ka qenë jo i kënaqur q përbënë 2.9 përqind.
Figura 6.4 Respektimi I pushimit te punetoreve ne forme Pie-Char

Table 5. Orari I punes ne forme tabelare
Burimi: Autori
Sa orë në ditë punoni ?
Cumulative
Frequency
Orari

8 0rë

35

Percent

Valid Percent

100.0

100.0

Percent
100.0

100%

Figure 6. Orari i punes ne Pie Chart
Burimi Autori
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Table 6. Pushimet vjetore
Burimi Autori

A respektohen pushimet e juaja ?
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Po

30

85.7

85.7

85.7

Jo

3

8.6

8.6

94.3

Aspak

2

5.7

5.7

100.0

Total

35

100.0

100.0

85.7%

Burimi: Autori

Figure 7. Pushimet vjetore

30

Në figurat e sipërme mund te dijmë se 30 punëtorë kanë deklaruar se respektohen pushimet
e tyre qe përfshinë 85.7 përqind te punëtorëve, 3 punëtorë kanë deklaruar se nuk janë të
kënaqur me respektimin e pushimeve ne kompani me 8.6% si dhe 2 janë aspak të kënaqur
me respektimin e pushimit me 5.7%.

Table 7. Motivimi I punëtorëve të kompanisë
Burimi: Autori

Si motivoheni nga pronari I kompanisë?
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Stimuj Financiar

20

57.14

57.14

57.14

Stimuj jo Financiar

2

5.7

5.7

62.86

Kombinim i të dyjave

13

37.14

37.14

100.0

Total

35

100.0

100.0

37.14
57.14%

Figure 8. Motivimi i punetoreve të kompanise Pie-Chart
Burimi: Autori
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Nga kjo mund të thuhet se 20 punëtorë motivohen më së miri me stimuj Financiar, 2 punëtorë
me stimuj jo financiar, dhe 13 punëtorë motivohen kombinim I të dyjave. Përqindja e këtijë
rezultati dominon te 6 punëtorë që ka 57.14 %.

Table 8. Gadishmëria për ndërrimin e kompanisë në formë tabelare
Burimi: Autori

A do të ndërroni kompaninë për të punuar me një kompani tjeter ?
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Po

2

5.7

5.7

5.7

Ndoshta

5

14.3

14.3

85.7

28

80.0

80.0

100.0

35

100.0

100.0

Jo
Total

5.7%
14.3%

80%
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Figure 9. Gadishmëria për ndërrimin e kompanisë Pie-ChartBurimi: Autori

22.9%

77.1%

Figure 10. Diversifikimi Pie-Chart
Burimi: Autori

Table 9. Ulja e cmimeve
Burimi: Autori

A ndikon ulja e cmimeve te produkteve tek konsumatoret ?
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

PO

33

94.3

94.3

94.3

JO

2

5.7

5.7

100.0

35

100.0

100.0

Total

33

5.7%
94.3%

Figure 11. Ulja e cmimeve Pie-Chart
Burimi: Autori

Table 10. Statistikat e nxerrura nga SPSS. Moda Mediana, Devijimi Standard dhe Varianca
e nxjerrura nga Pyetesori me kompanine Liftkos Sh.p.k
Burimi: Autori

Statistics
Mosha
N

Valid

Gjinija

Kenaqesia

Ora

Pushimi

6Motivimi

35

35

35

35

35

35

0

0

0

0

0

0

Mean

1.66

1.14

1.29

3.00

1.20

1.83

Median

1.00

1.00

1.00

3.00

1.00

1.00

1

1

1

3

1

1

.765

.355

.519

.000

.531

.954

Missing

Mode
Std. Deviation
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Variance

.585

.126

.269

Nderrimi
N

Valid

.000

.282

Diversifikimi

.911

Ulja e cmimeve

35

35

35

0

0

0

Mean

2.09

1.46

1.11

Median

2.00

1.00

1.00

2

1

1

Std. Deviation

.445

.852

.471

Variance

.198

.726

.222

Missing

Mode

Table 11. Swot Analiza per Kompanine Liftkos Sh.p.k
Burimi: Autori

SWOT ANALIZA
Frocat
Fuqia

e

punëtorëve

kualifikuar

Dobësitë

Rreziqet

e Çmime të larta në treg

Zgjerimi
I Konkurenca
lokaleve
edhe
e lartë në
( standardi i ulët në Kosovë)
në qytetet tjera treg
të Kosovës

Produkte me cilësi të lartë Nuk ka pike ne Prishtine
Evropiane

Mundësitë

Hapja e nje Çmime të
Pike
ne ulta
nga
Prishtine
konkurenca

Fabrika per Montimin e Nuk fokusohet në produkte Zgjerimi
I
produkteve më
Ashensoreve e vetmja ne të gjera
innovative
Kosove
Veprimtaria po rritet

Pak i kushtohet rëndësi Punësimin e
më
shumë
Marketingut
punëtorëve në

35

punë shkaku I
kapacitetit

7. HIPOTEZAT E TESTUARA
Ky hulumtim shtron pyetjet e mëposhtme të hulumtimit për të kuptuar ndërvarësinë dhe lidhjen e
hipotezave. Analiza e hipotezave është bërë përmes programit SPSS dhe analizës Chi-Square Test
Studimi teston 4 hipotezat permes lidhjeve sea janë te pranuara apo jo.

Pyetjet e hulumtimit janë si më poshtë:

1Mosha:
a) 25-30; b) 31-35; c) 36-40; d) 41-45
2Gjinia: M; F
3) A jeni të kenaqur me kushtet e punës?
a) Po

b) Mesatarisht te kënaqur

c) Jo

4. Sa orë në ditë punoni?
a) 7 orë

b) 8 orë

c) 9 orë

b) Jo

c) Aspak

5. A respektohen pushimet e juaja?
a) Po
6. Si motivoheni nga pronari I kompanisë?
a) Stimuj financiar

b) Jo financiar

c) Kombinim I dyjave

7. A do të ndërroni kompaninë për të punuar në një kompani tjetër?
a) po

b) Ndoshta

c) Jo

8. A ndikon ofrimi I produkteve të reja në rritjen e konsumatoreve?
a) Po

b) Ndoshta

c) Jo

9. A ndikon ulja e çmimeve të produkteve tek konsumtarët?
a) Po

b) Jo

c) Fare pak
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Studimi teston 4 Hipotezat përmes lidhjeve te tyre si më poshtë

H1 Egziston një lidhje në mes të Kënaqësisë së punëtorëve dhe Moshës
H2 Kënaqësia e punëtorëve është e varur nga Gjinija
H3 Kënaqesia e punëtorëve është e varur nga respektimi i pushimit nga kompania
H4 Ndërrimi i kompanisë me një komopani tjetër është i varur nga respektimi i pushimit nga
kompania për punëtorët. Sipas tabelave të mëposhtme mund të konkludojmë si në vijim:
Hipotezat
H1 Egziston një lidhje në mes të Kënaqësisë së punëtorëve dhe Moshës Refuzohet
H2 Kënaqësia e punëtorëve është e varur nga Gjinija

Refuzohet

H3 Kënaqesia e punëtorëve është e varur nga respektimi i pushimit nga Pranohet
kompania
H4 Ndërrimi i kompanisë me një komopani tjetër është i varur nga Pranohet
respektimi I pushimit nga kompania për punëtorët
4 Hipotezat janë analizuar vecmas rezultatet mund te gjenden si me poshtë:

Table 12. Lidheshmeria ne mes Moshes dhe Kenaqesise permes formes kryqe
Burimi: Autori

Cases
Valid
N
MOSHA ----KENAQESIA

Missing
Percent

35

N

100.0%

Total

Percent
0

0.0%

N

Percent
35

100.0%

Mosha -Kënaqësia Crosstabulation
Count
Kenaqesia

Total

37

1
Mosha

2

3

1

12

5

1

18

2

10

1

0

11

3

4

2

0

6

26

8

1

35

Total

Table 13. Testi Kruskal Wallis: Mosha dhe Kenaqesia
Burimi: Autori
Chi-Square Tests
Ne cfar
mase

Ne cfar mase

Mosha
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

df

Kenaqesia

2.932a

4

.569

3.521

4

.475

.462

1

.497

Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

35

H1Kënaqësia e punëtorëve është e varur nga mosha
Refuzohet sepse signifikanca ne kete rast është më e madhe se 0.05

Table 14. Lidheshmeria ne mes te Gjinise dhe Kenaqesise permes formes kryqe
Burimi: Autori
Case Processing Summary
Cases
Valid
N
GJINIA ----KENAQESIA

Missing
Percent

35

N

100.0%

Total

Percent
0

0.0%

N

Percent
35

100.0%

KENAQESIA
1
GJINIA

1

2
23

3
6

Total
1

30
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Table 15. TestiKruskal Wallis: Gjinija dhe Kenaqesia
Burimi: Autori

Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

df

sided)

1.077a

2

.584

1.114

2

.573

.283

1

.595

N of Valid Cases

35

2
Total

3

2

0

5

26

8

1

35

H2. Kenaqesia e punëtorëve është e varur nga Gjinia
Refuzohet sepse signifikanca është më e madhe se 0.05

Table 16. Lidheshmeria ne mes të Pushimit dhe Kenaqesise permes formes kryqe
Burimi: Autori

Case Processing Summary
Cases
Valid
N
PUSHIMI--KENAQESIA

Percent
35

100.0%

Missing
N

Total

Percent
0

0.0%

N

Percent
35

100.0%
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KENAQESIA
1
PUSHIMI

2

3

Total

1

25

5

0

30

2

1

2

0

3

3

0

1

1

2

26

8

1

35

Total

Table 17. Testi Kruskal Wallis Pushimi Kenaqesia
Burimi: Autori
Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

22.660a

4

.000

Likelihood Ratio

12.557

4

.014

Linear-by-Linear Association

13.945

1

.000

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases
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H3 Kënaqesia e punëtorëve është e varur nga respektimi i pushimit nga kompania
Pranohet sepse signifikanca është më e vogel se 0.05

Table 18. Lidheshmeria ne mes te Pushimit dhe Nderrimit permes formes kryq
Burimi: Autori

Case Processing Summary
Cases
Valid
N
PUSHIMI - NDERRIMI

Missing
Percent

35

100.0%

N

Total

Percent
0

0.0%

N

Percent
35

100.0%
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NDERRIMI
1
q5 Pushimi

2

3

Total

1

0

28

2

30

2

0

0

3

3

3

2

0

0

2

2

28

5

35

Total

Table 19. Testi Kruskal Wallis per pushimin dhe Nderrimin
Burimi: Autori

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

.000

28.708

4

.000

1.345

1

.246

54.600
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H4 Ndërrimi i kompanisë me një kompani tjetër është I varur nga respektimi I pushimit nga
kompania për punëtorët. Pranohet sepse signifikanca është më e vogel se 0.05
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8. DISKUTIME DHE PERFUNDIME
Formulimi i strategjisë përcaktuara.

Output-i i planifikimit strategjik përfshinë

dokumentimin dhe përshkrimin e strategjisë së organizatës dhe mënyrën se si ajo duhet
implementuar, ajo mund të jetë një zgjidhje për situatën aktuale konkurruese apo mund të
paraqesë plane specifike për të ardhmen. Plani strategjik, kur komunikohet te të gjithë antarët
e organizatës u ofron punonjësve një vision të qartë mbi atë se çfarë janë qëllimet dhe
objektivat e një firme, kështu formulimi i strategjisë ka për qëllim ta përgatis organizatën për
ndryshimet e mundshme në të ardhmen, duke e bërë organizatën më proaktive. Është vital
për mirëqenjen e organizatës, është ky procesi përmes të cilit organizata orienton në mënyrën
më të përshtatshme veprimet e saj për të arritur qëllimet.
Organizatës i duhet një formulim i mirë strategjik, sepse përfitimi kryesorë prej formulimit
të strategjive ka qenë ndihma që i ka dhënë organizatës përmes strategjive të mira, duke
përdorur një qasje shumë më sistematike, logjike dhe racionale ndaj alternativave strategjike.
Studimet tregojnë se organizatat që i përdorin konceptet e Menaxhimit strategjik janë më
profitabile dhe më të suksesshme e ato që nuk i përdorin, duke rezultuar me përmirësim të
dukshëm në shitje, profitabilitet dhe produktivitet më të madh krahasuar me ato organizata
që nuk i përdorin këto koncepte. Për më tepër, studiuesit e pranojnë se ky lloj menaxhimi
përveç se shmangë dështimin financiarë ofron edhe përfitime të tjera siç është: informimi për
kërcënimet e jashtme, njohja dhe kuptimi më i mirë i strategjive të konkurrentëve, rritja e
produktivitetit të punojësve, zvogëlimi i rezistencës ndaj ndryshmeve, etj.
Pra ky menaxhim ofron pamje objektive ndaj problemeve të menaxhmentit, lejon identifikimi
prioritizimin dhe eksploatimin e mundësive, minimizon efektet e kushteve dhe të
ndryshimeve të pafavorshme, mundson alokim më të mirë të resurseve dhe kohës, inkurajon
të menduarit proaktiv dhe siguron bazë për qartësimin e përgjegjësisë individuale.
Menaxhimi strategjik, më saktë formulimi i kujdesshëm i strategjive është çelësi i vetëm i
suksesit organizativ në këtë mjedis dinamik e turbulent, prandaj njohja e këtyre koncepteve
nga organizatat të cilat e kërkojnë suksesin, janë më shumë se një nevojë, në fakt kjo përbën
një domosdoshmëri të kohës.
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Të gjitha kompanitë që operojnë në Kosovë kan përdorur strategjitë e diversifikimit duke
pasur kështu qasje edhe shpërndarje te aktivitetit të tyre edhe në fusha të ndryshme me qëllim
të arritjes së kënaqësisë së klienteve në bazë të kërkesave të tyre. Kjo strategji ka ndikuar
edhe në rritjen e fitimeve duke krijuar brende përbrenda kompanive duke përfshirë edhe
mirëmbajtjen e hyrjeve gjenerale qe perfshine (pastrimin e shkallëve, mirëmbajtjen e
pompave të ujit, pagesen e rrymes gjenerale te hyrjes, pastrimin dhe mirëmbajtjen e oborrit
të objektit, servisimin dhe mirëmbajtjen e ashensorëve, vendosjen e access controlave në
mënyrë që klientët të ndihen të sigurtë, pastrimin një here në muaj të gjamave të objektitetj)
Në rastin e Hymeri Kleeman dhe brendit të tij Mjeshtri bëjnë po ashtu riparime të ndryshme
të paisjeve shtepiake, në rastin e Kompanisë Selamans vendosja e bilbordave per reklamim
etj.
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